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ABSTRAKT
Historia e rrugëve dhe zhvillimit të tyre është shumë e gjatë. Pohimi se rrugët e para ishin shtigje
të bëra nga kafshët nuk është pranuar në mënyrë universale pasi studiuesit thonë se në shumë
raste kafshët nuk ndjekin shtigje e njëjta në mënyre të vazhdueshme. Nëse kthehemi prapa në
kohë do të shohim se rrugët e para ishin mjaft të thjeshta dhe mënyra e parë e transportimit të
mallrave nga një vend në vendin tjetër ishte në këmbë. Këto rrugë njeriu i kishte zhvilluar për
qëllime specifike, si bartja e ushqimit dhe mallrave të ndryshme. Në ndërkohë filluan të
përdoreshin kafshët për transportimin e gjërave të ndryshme. Këto kafshë të ngarkuar kërkonin
më shumë hapësire horizontale dhe vertikale se njeriu në këmbë, dhe kështu u shtrua nevoja për
zgjerim dhe ndërtim të rrugëve të reja.
Ky punim për mbarimin e studimeve të nivelit bachelor ka për qëllim të sjellë në pah projektimin
e rrugëve si dhe punimet tokësore të cilat janë të nevojshme për ndërtimin e infrastrukturës
rrugore.
Në punimin e kësaj teme kemi shqyrtuar literaturë të ndryshme ku me shumë kemi folur për
trasimin dhe formësimin e rrugëve, punimet tokësore që bëhen në një rrugë, gërmimin dhe
mbushjen, për materialet kryesore që përdorën në trase rrugore , skarpatat, punimet gjeodezike.
Përpos shqyrtimit të literaturës tek analiza dhe prezantimi i rezultateve kemi punuar projektin
ideor të rrugës me numër 7 në lagjen Panorama Rezidence në Ferizaj, ku kemi punuar situacionin
e kësaj rruge, profilin gjatësor, profilet tërthore, detal të rrugës, si dhe paramasën. Kjo rrugë
është e përbërë nga dy korsi me gjerësi 3 metra si dhe ka trotuar me gjerësi 1.5 m dhe posedon
parkingje të mjaftueshme me gjerësi 2.5m.
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ABSTRACT
The story of roads and their development is a long story. The statement that first roads were trails
made by animals wasn’t accepted in an universal way because the researchers say that in many
cases animals don’t follow the same way consistently. If we go back in time we will see that the
first roads were quite simple and the first way of freight transportation from one place to another
was made by walking. This roads were developed for specific purposes, such as food transfer
and different goods. Meanwhile animals began to be used for transporting of different goods.
These loaded animals required more horizontal and vertical space than people , and so there was
a need for road expansion and construction .
This paper about completing studies at bachelor level is intended to highlight the design of roads
and ground works that are necessary for the construction of road infrastructure . In this paper we
have reviewed different literature where we have talked more about transitions and the formation
of the roads, ground works that are made in the streets, germination and filling, for the main
materials used in the roads, escarpments and geodetic works. Apart from examining literature in
analysis and presentation of results we worked on the conceptual project of road number 7 in the
Panorama Residence neighborhood , where we worked the situation of this road, the longitudinal
profile, crossroad profiles, detail of the road and the bill of quantity. This road is made up of two
lanes widths of 3 meters and has pavement widths of 1,5 meters and it has enough parking spaces
widths of 2,5 meters.

II

MIRËNJOHJE/ FALËNDERIME
Gjatë kësaj rruge të gjatë me plot vështirësi nuk do të mund që t’ia dilja pa ndihmën dhe
mbështetjen e familjes sime, prandaj dua të ju falënderoj me gjithë forcën e zemrës për dashurinë
dhe vullnetin e transmetuar tek unë. Është e qartë që pa vullnetin si dhe dashurinë e dhënë ndaj
meje nuk do te isha ky që jam sot.
Një falënderim të veçantë dua ta shpreh edhe për profesorin tim udhëheqës PhD Cand. Bekim
Selimi i cili më ka ndihmuar jashtë mase. Me këshillat dhe sugjerimet e tij, që janë transmetuar
dukshëm në këtë punim kam arritur ta mbyllë me sukses deri në këtë formë që po e paraqes sot.
Dhe mbi të gjitha falenderojë zotin.
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1. HYRJE
Historia e rrugëve dhe zhvillimit të tyre është shumë e gjatë. Pohimi se rrugët e para ishin shtigje
të bëra nga kafshët nuk është pranuar në mënyrë universale pasi studiuesit thonë se në shumë
raste kafshët nuk ndjekin shtigje e njëjta në mënyre të vazhdueshme. Nëse kthehemi prapa në
kohë do të shohim se rrugët e para ishin mjaft të thjeshta dhe mënyra e parë e transportimit të
mallrave nga një vend në vendin tjetër ishte në këmbë. Këto rrugë njeriu i kishte zhvilluar për
qëllime specifike, si bartja e ushqimit dhe mallrave të ndryshme. Në ndërkohë filluan të
përdoreshin kafshët për transportimin e gjërave të ndryshme. Këto kafshë të ngarkuar kërkonin
më shumë hapësire horizontale dhe vertikale se njeriu në këmbë, dhe kështu u shtrua nevoja për
zgjerim dhe ndërtim të rrugëve të reja.
Është konstatim i njohur tashmë se rrugët ekzistojnë prej që ekziston njeriu. Sigurisht me
zhvillimin dhe përparimin e mjeteve materiale, kanë ndryshuar edhe mënyrat e shfrytëzimit dhe
ndërtimit të rrugëve. Në këtë rrjedhë rruga që në startet fillestare të zhvillimit njerëzor, ka qenë
dhe mbetet pjesë organike, e pandarë e jetës dhe veprimtarisë së shoqërisë.
Në situatën e tanishme mund të thuhet se akoma ekzistojnë vështirësi të cilat janë prezente në
ndërtimin dhe zhvillimin e rrjeteve rrugore. Por gjatë ndërtimit të rrugëve duhet gjithmonë të
merret parasysh ekonomizimi i ndërtimit pa i cenuar standardet bazë teknike.
Si çdo vepër tjetër, edhe rruga ndërtohet sipas një projekti të miratuar, i cili hartohet në bazë të
studimeve përkatëse tekniko-ekonomike. Për hartimin e projektit të rrugëve kryhen një sërë
matjesh gjeodezike, të cilat kanë rëndësi të veçantë, sepse sipas tyre caktohet pozicioni i trasesë,
që përbëjnë dy elementet kryesore të rrugës.
Rrugë quhet sipërfaqja e sistemuar dhe e përforcuar, që krijon mundësinë e kalimit të
vazhdueshëm të mjeteve tokësore të transportit. Në këtë sipërfaqe bëhet i mundur kalimi i
mjeteve të transportit, duke u ndërtuar mbi tokë një sërë veprash, si: shtresa e rrugës, drenazhet,
muret mbajtëse, urat,tombinot etj. Rrugët ndahen në: tokësore, ujore dhe ajrore.
Rrugët tokësore ndahen në automobilistike dhe hekurudhore, kurse rrugët ujore ndahen në
lumore dhe detare.
Kosova gjendet në një pozitë strategjike në Ballkan në këtë drejtim rrugët janë faktorë vendimtar
për të kthyer këtë pozicion të mirë gjeografik edhe në një faktorë të rëndësishëm të zhvillimit të
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saj të gjithëmbarshëm. Ndërtimi i rrugëve të reja së bashku me modernizimin e atyre ekzistuese
duhet të jetë prioritet i parë për Kosovën.
Projekti i kësaj teme të diplomës në përmbajtje paraqet projektin ideor të rrugës me gjatësi 902m
në lagjen Panorama Residence , rrugë kjo që parashihet të shërbejë për banorët e lagjes kryesisht
për banorët që duan të vendosen përgjatë kësaj rruge . Disniveli i kësaj rruge është 40 m ku rruga
në një pjesë ka pjerrtësi deri në 9% dhe pasi që rruga kalon disnivelin 40 m atëherë ky teren
konsiderohet si teren kodrinor. Zgjedhja e drejtimit të rrugës është bërë duke marrë parasysh
perspektiven e zhvillimit ekonomik. Rruga ka dy korsi me gjerësi të mjaftueshme si dhe posedon
trotuarin si dhe parkingjet rreth shtëpive që mendohet të ndërtohen përgjatë kësaj rruge. Për të
bëre projektin ideor të kësaj rruge jam shërbyer me programin AUTO CAD CIVIL 3D 2018 ku
edhe më ka ndihmuar ne avancimin tim edhe mëtutjeshëm në përdorimin e këtij programi si dhe
më gjerë për projektimin e rrugëve. Para fillimit të projektimit të rrugës duhet analizuar tereni
sepse konfigurimi i trenit është një nga shkaktarët kryesor i cili ndikon në shpenzimet e ndërtimit
dhe mirëmbajtjes së rrugës. Anët pozitive të kësaj rruge janë përfitimet në aspektin material,
kohor si dhe në zhvillimin e infrastrukturës rrugore për arsye sepse kjo rrugë parashihet dhe
planifikohet të ndërtohet sipas normave teknike që parashihen me ligj. Pas projektimit të rrugës
ekipet qe do të punojnë në teren duhet të jenë të pajisur me aparaturat më adekuatet për teren, si
dhe gjatë fazës së punimeve të regjistrohet pikat si dhe të bëhet incizimi i të gjitha punimeve në
teren.
Në këtë rrugë korsia e rrugës është me trotuar dhe parkingje rreth rrugës. Parkingjet janë të
parapara që të mos ketë probleme për nga ana e vizitorëve që vizitojnë lagjen, po ashtu
parkingjet janë para oborreve të shtëpive dhe mund të shfrytëzohen nga banoret e lagjes. Për
fillimin e ndërtimit të kësaj rrugë së pari duhet të bëhet shënimi i trasesë, piketimi i saj dhe më
pas të fillohet me rrethimin e punishtes për shkaqe sigurie.
Për projektimin e rrugëve duhet të bëhen studime si dhe analiza të shumta të projektit ideor që
mendojmë ta implementojmë në projektin kryesor si dhe studimi dhe analizimi i terrenit ku
mendojmë të ndërtojmë rrugën. Projektin ideor që ne e kemi punuar është një rrugë lidhëse e
lagjes Panorama Residence në Ferizaj që me kërkesën e banorëve të interesuar për vendosjen e
tyre në këtë lagje është paraparë që të punohet dhe kjo rrugë për shtimin e shtëpive rreth rrugës.
Në këtë rrugë korsia e rrugës është me trotuar dhe parkingje rreth rrugës. Parkingjet janë të
parapara që të mos ketë probleme për nga ana e vizitorëve që vizitojnë lagjen, po ashtu
2

parkingjet janë para oborreve të shtëpive dhe mund të shfrytëzohen nga banoret e lagjes. Për
fillimin e ndërtimit të kësaj rrugë së pari duhet të bëhet shënimi i trasesë, piketimi i saj dhe më
pas të fillohet me rrethimin e punishtes për shkaqe sigurie. Duhet të vendosen tabelat e
nevojshme në punishte si dhe më pas të fillohet me punimin e trasesë rrugore.
Për punimin e kësaj teme të diplomës fillimisht do të bazohem me literaturat vendore dhe të
huaja për grumbullimin e njohurive të përgjithshme për punimet tokësore në ndërtimin e
infrastrukturës rrugore. Në pjesën e dytë do të flas për të dhënat e projektimit të rrugës, trupit të
rrugës, elementet e rrugës, skarpatet etj. Në pjesën e tretë do të bëjë një përshkrim të detajuar të
projektit ideor të rrugës me numër 7, rrugë të cilën e kam shtjelluar gjatë punimit të kësaj teme të
diplomës.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Mbështetur në hulumtimet e bëra gjatë periudhës së punimit të kësaj teme për mbarimin e
studimeve në nivelin bachelor, ka rezultuar se ka shumë pak informacione të shkruara apo të
botuara në gjuhën shqipe për sa i takon lëmit të punimeve tokësore. Të dhëna të pjesshëm janë
gjetur në projekte, të cila jo edhe aq kishin të prezantuar në aspektin teorik llojet e punimeve
tokësore. Nga ky këndvështrim dhe me qëllim të realizimit të këtij punimi u desh të shfletohej
një literaturë të gjerë, mbi metodat e përdorura në situata të tjera të ngjashme, e gërshetuar kjo
me vrojtime në terren dhe pjesëmarrje drejtpërdrejt në realizimin e punimeve. Prandaj, pjesa më
e madhe e të dhënave janë nxjerrë nga literaturë e botuar brenda dhe jashtë vendit tonë.
Përkufizimet dhe definicionet kanë lidhje me punimet tokësore siç janë: gërmimi, prerja,
mbushja etj., gjithashtu kam gjetur mbështetje edhe në literaturat e botuara nga prof. Konomi N.
mbi gjeologjinë inxhinerike, 2002, Prof. Dr. Hasani N: Udhëzues Teknik – Ndërtimi i Ulët,
Prishtinë, 2008. Pjesë e shqyrtimit të literaturës kanë qenë edhe libri i botuar në vitin , 2016 Dr.
Shala F, Rrugët dhe objektet në rrugë, Gjeodezi e zbatuar, Shtëpia botuese e teksteve mësimore,
Tiranë, 2013 nga Sashenka A.

2.1. Klasifikimet dhe përkufizimet rrugore
Rruga është pjesë e sipërfaqes e përcaktuar për përdorim publik për qarkullimin e këmbësorëve,
mjeteve dhe kafshëve. Sipas përdorimit të rrugës, përcaktohen kritere për projektimin e
karakteristikave gjeometrike dhe funksionale të rrugës, dhe si rezultat i të cilave, kategorizohen
rrugët.
Klasifikimi ose ndarja e rrugës sipas llojit ka për qëllim ti radhisë rrugët në një numër të kufizuar
të tipave të definuar qartë, në mënyrë që të mundësohet komunikimi cilësor midis profesionit,
administratës dhe publikut.
Në fakt, as rruga as sipërfaqet tjera qarkulluese nuk mund të klasifikohen sipas klasifikimit të
vetëm duke e ditur se ekzistojnë ndryshime në mënyrën e ndërtimit, destinimit dhe
karakteristikave te qarkullimit. Ekziston një ndryshim i madh në funksionin, kuptimin shoqëror
dhe ekonomik të atij lloji dhe volumit të qarkullimit.
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Në parim rrugët mund të klasifikohen në bazë të kritereve shoqëroro-ekonomike, qarkullimoeksploatuese dhe teknike. Në bazë të rregullave pozitive ligjore dhe rregullores përkatëse, është
arsyetuar ndarja e cila është e zakonshme midis qarqeve të profesionistëve planifikues-projektues
dhe shfrytëzues (urbaniste, ndërtimtare, profesioniste të qarkullimit).
Rrugët publike sipas qëllimit themelor dhe kornizës së strukturës shoqëroro-territoriale mund të
ndahen sipas klasifikimit funksional në rrugë të gjata gjegjësisht të lidhura, mbledhëse dhe të
arritshme (të afërta).
Sipas llojit të qarkullimit rrugët ndahen në:
-

Rrugë për qarkullim motorik

-

Rrugë për qarkullim të përzier.

Sipas madhësisë dhe llojit të zhvillimit të qarkullimit dhe sipas shpejtësisë, komoditetit dhe
sigurisë së qarkullimit, rrugët për qarkullim motorik ndahen në:
-

Autostrada

-

Rrugë të shpejta

-

Rrugë tjera për qarkullim motorik

Sipas volumit të qarkullimit motorik, të shprehur në qarkullimin mesatar vjetor, ditor
(QMVD) d.m.th numrit të automjeteve të cilat priten në fund të periudhës së planifikuar 24
orëshe në të dy kahet, rrugët publike ndahen në autostrada/rrugë të shpejta dhe pesë kategori .
Sipas llojit të ndarjes ose terrenit respektivisht sipas konfiguracionit dhe shkalles së kufizimit
për trase, rrugët ndahen në:
-

Rrugë fushore (pa kufizime të dukshme në terren)

-

Rrugë në terren bregor (kufizime të dukshme)

-

Rrugë në terren kodrinor (kufizime të dukshme)

-

Rrugë në terren malor (kufizime të mëdha).

Kategoria e rrugës dhe shkalla e kufizimit përshkruhen me detyrën e projektit të porositësit
gjegjësisht investitorit. Në bazë të kategorisë së rrugës dhe shkalles së kufizimit përcaktohet
shpejtësia paraprake (e projektit) dhe pjerrësia e rrugës e lëshuar për së gjati.
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2.1.1. Projektimi i rrugëve
Projektimi i rrugëve është proces i ndërlikuar profesionalo-kërkimor i cili vendoset me veprim
interaktiv, dhe për qellim ka gjetjen e zgjidhjes optimale.
Nga paraqitja e idesë për nevojën e ndërtimit të ndonjë rruge e deri tek ndërtimi i saj është e
nevojshme të bëhen studime të shumta të qarkullimit, rëndësisë ekonomike dhe shoqërore, me
qëllim që ndërtimi i rrugës ti përgjigjet llojit të destinimit.
Studimet duhet të bëhen në disa variante dhe në to të caktohet rëndësia dhe niveli i rrugës së re
në kuadër të rrjetit ekzistues rrugor. Niveli (rangu) i rrugës dhe rëndësia e saj do të caktohet në
bazë të dendësisë së qarkullimit ditor, ngarkesës së qarkullimit dhe sipas cilësisë së terrenit në të
cilin do të ndërtohet rruga. Pasi që të caktohet drejtimi kryesor i rrugës, kyçet në lokacionin e
ngushtë të saj caktohen në hartat speciale të cilat janë fituar me veprimin aerofotogrametrik.
Gjatë projektimit për ndërtim të ri ose për rikonstruimin e rrugëve publike ekzistuese duhet anuar
për implementimin e elementeve më të përshtatshme nga ato që janë paraparë me rregulla nëse
atë e kërkon siguria në komunikacion.
Elementet e papërshtatshme të parapara me rregulla mund të implementohen vetëm në raste të
jashtëzakonshme nëse në atë mënyrë ju largohemi investimeve të pa arsyeshme, gjë që duhet
bindshëm të arsyetohet në dokumentacionin teknik .
Projekti rrugor duhet të bazohet në punën e detajizuar studimore dhe kërkimore në fushat e
qarkullimit, ekonomisë, pedologjisë, gjeomekanikës, hidrologjisë, gjeologjisë si dhe fusha
klimatike (Shala F. 2016)
Radhitja e projektimit është e ndarë në tri faza kryesore dhe përfshin tri projekte kryesore:
-

Projektin gjeneral

-

Projektin ideor

-

Projektin kryesor (realizues)

Pas mbarimit të ndërtimit të rrugës kompletohet elaborati i rrugës së ndërtuar (projekti- arkivor)
në të cilin rruga paraqitet ashtu si është ndërtuar. Mund të thuhet se veprimi i vlerësimit të
projektit paraqet provimin të cilit i nënshtrohemi sot, ndërsa notën përfundimtare mbi vlerësimin
e projektit e jep e ardhmja.
Projekti gjeneral - Paraqet fazën e parë në punimin e dokumentacionit me të cilin vërtetohet:
-

arsyeshmërija e ndërtimit të ndonjë rruge,
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-

drejtimi kryesor i shtrirjes si qëllim i realizimit optimal të kushteve ekonomiko –
qarkulluese të zhvillimit të qarkullimit,

-

gjatësia e rrugës,

-

dallimi në lartësi,

-

lakimet,

-

nivelizimet si dhe

-

elementet konstruktive të rrugës.

Projekti gjeneral përbëhet nga:
-

Realizimi teknik,

-

Studimi ekonomiko-qarkullues,

-

Projektit kornizë të rrugës.

Përbrenda studimit ekonomiko – qarkullues, ndër të tjera vendosen kërkesat të cilat i cakton
qarkullimi në planin kohor dhe vlerësohen variantet e propozuara për përmbushjen e kërkesave
të qarkullimit(Shala F. 2016).
Studimi ekonomiko –qarkullues përfshin:
-

Caktimi i të gjithë përbërësve të cilët janë vlerësues nga pikëpamja e kërkesave të
qarkullimit: rrjedha automjeteve nëpër rrugë dhe nyje si shprehje e kërkesave ditore të
qarkullimit, karakteri i pabarazisë kohore i shprehur në or dhe muaj të vitit, struktura e
rrjedhës qarkulluese, shpejtësia mesatare e rrjedhës qarkulluese nëpër rrugë dhe të
ngjashme.

-

Vlerësimi i varianteve nga aspekti ekonomit dhe i arsyshmërisë shoqërore të ndërtimit të
rrugës.

-

Caktimi i afatit të ndërtimit të rrugës

-

Caktimi i llojeve të tretarëve dhe të ngjashme
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Planifikimi
Shoqëroro - Ekonomik

Projekti gjeneral i varianteve

Krahasimi i varianteve gjenerale
Përzgjedhja e korridorit
Figura 1 Plani gjeneral
(Tahiri E. adoptuar nga Shala F.)

Korridori i rrugës
Kufiri Vr
Profili i diagonales

Baza e projektit
Variantet reale

Projekti ideor i varianteve
(R=1:50000, 2500 (1000))

Krahasimi i varianteve
Përzgjedhja e variantit optimal

Figura 2 Projekti ideor
(Tahiri E. 2019 adoptuar nga Shala F.)
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Kushtet projektuese
Projekti realizues
(M=1:1000,50,250)
Optimizimi i punëve
ndërtimore
Figura 3 Projekti i realizimit
(Tahiri E. 2019 adoptuar nga Shala F.)

Optimizimi i ndërtimit
Incizimi i objektit realizues
Përgatitja e të dhënave
Baza e të dhënave rrugore
BDHR
Figura 4 . Projekti arkivor
(Tahiri E. 2019 adoptuar nga Shala F.)

Projekti ideor
Me projekt ideor arrihet përshtatja maksimale e trasimit optimal të terenit, bëhet harmonizimi
maksimal i të gjitha elementeve tjera, si dhe përcaktohet para llogaria e kostos së punimeve sipas
trasesë optimale.
Projekti ideor përmban të gjitha pjesët përbërëse:
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-

Projekti ideor i ndërtimit të variacioneve të pranuara të rrugës (trasës) në përmasa 1:5000
deri në 1:1000 (Përcaktohet mikro lokacioni i rrugës, shpejtësia llogaritare, sasia e
punimeve në bazë të profileve të dukshme 1:200)

-

Dimensionimi qarkullues (në bazë të ngarkesës qarkulluese llogaritet kapaciteti i
lejueshëm i rrugës, nevoja për shirita shtesë për vozitje të ngadaltë dhe të ngjashme,)

-

Elaborati gjeomekanik-gjeologjik (i fituar në bazë të hulumtimeve gjeologjikegjeomekanike)

-

Projekti ideor i nyejve qarkulluese (në bazë të studimeve ekonomiko – qarkulluese
vendoset për lokacionin dhe skema bazë e nyejve qarkulluese dhe paraqitet projekti ideor
ndërtimor për secilën nyje)

-

Projekti i pajisjeve qarkulluese rrugore (ky projekt jep zgjidhje për të gjitha llojet e
sinjalizimit dhe ndriçimit të rrugës dhe të ngjashme)

-

Elaborati i objekteve praktike (përmban kapacitetin e stacioneve të autobusëve, pompave
të benzinës, serviseve për mirëmbajtje të automjeteve, restoranteve, moteleve,
pushimoreve e të ngjashme

-

Projekti i rregullimit të rrethit (përfshin rregullimin e hapësirës përreth rrugës, mbrojtjen
e rrugës nga erozioni(shembja), shtresimit të borës dhe erërat, kushtet e ndërtimit të të
gjitha objekteve në afërsi të rrugës, rregullimin e vendeve për pushim dhe të ngjashme)

-

Studimi i arsyeshmëris ekonomike të rrugës (në bazë të harxhimeve për ndërtim dhe
mirëmbajtje përcaktohet arsyeshmëria ekonomike dhe shoqërore e ndërtimit të rrugës)

Projekti ideor para tregon tërësinë e pamjes se rrugës së ardhshme. Në të shihet si janë zotuar
kushtet e terrenit, shihen elementet konstruktive të rrugës, sa janë punimet taksore dhe tjerat,
numri i lëshimeve, urat dhe ndërtimet tjera si dhe harxhimet e ndërtimit të rrugës (Shala F. 2016)

Projekti kryesor(ndërtimorë)
Pas pranimit të projektit ideor punohet projekti kryesor i cili mundëson punimin e detaleve të
rrugës. Projekti kryesor përbëhet nga:
-

Projekti kryesor i ndërtimit të rrugës në të cilin përllogariten të gjitha masat e nevojshme
për ndërtim: realizohet në përmasa 1 : 2000 deri 1 : 1000 ndërsa detalet e caktuara në
përmasa 1 : 50 deri 1 : 10

-

Elaborati gjeologjik dhe gjeomekanik i terrenit
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-

Projekti kryesor ndërtimor i i nyjeve qarkulluese

-

Projekti i ndërtimeve të mëdha

-

Projekti i pajisjeve qarkulluese

Të gjitha ndryshimet gjatë ndërtimit të rrugës në raport me projektin kryesor duhet të
regjistrohen në elaboratin e rrugës së ndërtuar, në të ashtuquajturin projekti arkivor. Në atë
projekt është paraqitur rruga ashtu si është realizuar, në përmasa të njëjta si në projektin kryesor.
Projekti arkivor shërben për përllogaritjen përfundimtare të gjitha punimeve dhe është bazë e
planifikimit të bërë dhe mbajtjen e drejtimit të caktuar rrugor.

2.2. Trasimi dhe formësimi i rrugëve
Traseja e rrugës është konstruksion hapësinor me tri dimensione dhe projeksione themelore. Me
shpejtësinë e vozitjes si kategori dinamike dhe kërkesa të shumta të natyrës subjektive dhe
objektive (përshtypja estetike, gjegjësisht e qarkullimit rrugor, matjet e peisazhit dhe ekologjike
etj.), traseja dhe veçoritë formësuese të rrugës paraqesin detyrë dhe sfidë komplekse. Metodat
dhe veprimet teknike janë vetëm mjete për të arritur qëllimet më të rëndësishme, me ç’rast
megjithatë vjen në shprehje mjeshtëria, përvoja dhe kreativiteti i traseologut projektuesit. Me
kërkesat ekonomike e të qarkullimit rrugor, qëllimi fillestar i shtrimit të suksesshëm të trasesë
është që ajo të jetë funksionale në përdorim, stabile në aspektin ndërtimor, e formësuar në
mënyrë estetike dhe në mënyrë cilësore e përshtatur me rrethinën.

2.2.1. Parimi themelor i drejtimit të trasesë
Me krijimin e qarkullimit ekonomik, trasimi mund të shikohet nga dy pikëvështrime të
rëndësishme: përmes relacionit të trasesë me vendbanimet (burimet-caqet) dhe përmes relacionit
të trasesë ndaj hapësirës natyrore dhe të rrethinës.
Relacioni i trasesë dhe vendbanimit
Në përputhje me klasifikimin funksional dhe matjeve të klasifikimit, mund të nxirren disa
qëndrime kryesore:
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-

Rrugët lokale (RrL) shërbejnë për lidhjen e vendbanimeve më të vogla dhe paraqesin
burime themelore dhe qëllime udhëtimi; nëpërmjet tyre bëhet qarkullimi i përditshëm i
punës i lidhur me punësimin dhe aktivitetet tjera të banorëve. Rrugët e tilla sipas rregullit
kalojnë përmes të gjitha vendeve të banuara.

-

Rrugët regjionale (RrR) mundësojnë qarkullimin e ekonomisë dhe të punës të largësive
të mëdha; rrugët e tilla kalojnë nëpër lagje fshatrash, e prekin shumicën e fshatrave dhe
kalojnë nëpër qytete me më shume se 20.000 banorë. Në drejtimet regjionale lidhen rrjete
rrugësh lokale, e në anën tjetër krijojnë lidhjen me rrugët e nivelit shtetëror.

-

Rrugët shtetërore (RrSh) paraqesin themelin e rrjetit rrugor, me qarkullim të gjatë e të
ngarkuar. Për shkak të funksionit të saj të tillë duhet ti kalojnë vendbanimet deri në
20.000 banorë, ti takojë qyteteve me 20.000-50.000 banorë dhe drejtpërdrejt të kalojnë
nëpër vise regjionale apo me te mëdha me më shume se 50.000 banore.

Rruga automobilistike (RrA) dhe rrugët magjistrale (RM), si kategoria me e larte teknike e
rrugëve shtetërore, domosdo i përshkojnë të gjitha vendet e banuara. I takojnë qyteteve me deri
50.000 banore, kurse arsyetimi për kalim eventual nëpër lëkuren e qyteteve më të mëdha mund të
vërtetohet në më shume se 70-80% të udhëtimeve të qëllimshme (zakonisht ky qarkullim
distribuohet me ndihmën e më shumë hyrjeve të rrugës qarkore). Perimetri i hulumtimit të
relacionit të trasesë dhe vendbanimit inspektohet përmes madhësisë së rëndësishme të faktorëve
të paraqitur(Shala F. 2016)

2.2.2. Relacioni i trasesë ndaj ambientit natyror
Ky relacion është i ndjeshëm, si në kuptimin e ambientit ashtu edhe në aspektin e ruajtjes së
ambientit. Në fig.5. është paraqitur përhapja e zhurmës nga automjetet rrugore varësisht nga
pozita e rrugës dhe masat e aplikuara mbrojtëse.
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Figura 5 Raporti i trasesë dhe mjedisit natyror (niveli i zhurmës-rasti i I-rë).
(Tahiri E.2019 adoptuar nga Shala F.)

Nga fig.5. vërehet se niveli i zhurmës (i matur në deciBel-dB) dallon varësisht se ku shtrihet
rruga, nën a) vërehet se niveli i zhurmës prej 60 dB mbërrin deri në distancë prej 120 m, kjo
sepse anash rrugës nuk gjendet asnjë pengesë, ndërsa kur përgjatë rrugës gjenden pengesat
natyrore (nën b pema me lartësi prej 10 m) atëherë niveli i zhurmës prej 60 dB mbërrin në
distancë prej 70 m.

Figura 6 Raporti i trasesë dhe mjedisit natyror (niveli i zhurmës-rasti i II-të).
(Tahiri E. 2019 adoptuar nga Shala F.)
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Në fig.6. vërehet se niveli i zhurmës ndryshon edhe më shumë varësisht prej pengesave dhe
mënyrës së shtrirjes së rrugës:
a) rruga e shtrirë në sipërfaqen e gërmuar prej 3 m, vërehet se niveli i zhurmës prej 60 dB
mbërrin në distancë prej 60 m,
b) kur anash rrugës gjenden muret speciale (fig. 7) për ndaljen e zhurmës, atëherë distanca në të
cilën niveli i zhurmës është 60 dB është rreth 20 m.

Figura 7 Muret speciale për ndaljen e zhurmës.
(adoptuar nga Tahiri E. 2019)

Për harmonizimin e raportit të rrugës dhe mjedisit natyror aplikohen këto parime:
-

Gjatë trasimit duhet evituar shembjen e tërësive ekzistuese ambientale, siç janë
komplekse të vlefshme malore, vreshta, fusha pjellore, burime dhe lokalitete historike,
etj.

-

Duhet shmangur grumbujve të mëdhenj të dheut në llogari të viadukteve të tejpashme dhe
ndërtimeve tjera të ngjashme.

-

Në zonat me ndjeshmëri të veçantë në asnjë mënyrë nuk guxohet të shembet natyra me
intervenime joadekuate dhe të dëmshme; sugjerohet që traseja të ngritët sipër pjerrësisë.
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Figura 8 Traseja në terrene të ndryshme
(adoptuar nga Tahiri E. 2019)

2.3. Punimet tokësore
Çdo aktivitet ndërtimi kërkon ndërhyrjen në terren natyror në një masë më të madhe ose më të
vogël i cili realizohet përmes punimeve tokësore.
Punimet tokësore janë shumë të rënda në pikëpamje teknike dhe ekonomike, sepse përbëjnë
pjesën kryesore të punimeve në ndërtimin e veprave inxhinierike (rrugë, hekurudha, kanale,
tunele, galeri, penda etj.).
Në këto hyjnë:
-

Punimet përgatitore-punimet e pastrimit të terrenit nga objektet të ndryshme, heqja e
shtresës sipërfaqësore, largimi i ujërave etj.

-

Punët e gërmimit
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-

Punët e mbushjes

-

Punët e ngarkimit

-

Punët e rrafshimit

-

Punët e transportit

-

Punët e ndërtimit, etj

Punimet tokësore shoqërojnë dhe janë të pa ndashme gjatë gjitha fazave të realizimit të një
objekti inxhinerik i çfarëdo lloji qoftë ai;
Punimet tokësore për:
-

Qendra urbane dhe rregullime te vendbanimeve rurale;

-

Rrugët automobilistike (të gjitha kategoritë e rrugëve);

-

Për hekurudha (të gjitha kategoritë e hekurudhave);

-

Objekte hidroteknike; (diga, kanale të furnizimit me ujë dhe ujitje etj.);

-

Përmirësimin/ tharjen e tokave (drenazhimi etj.);

-

Tunele;

-

Aeroporte;

-

Metro, etj

Me nocionin punime tokësore nënkuptohen të gjitha punët të cilat kryhen gjatë realizimit
(ndërtimit) të veprave inxhineriek siç janë: rrugët, hekurudhat etj. Pra, punimet tokësore janë
punët që duhet kryer në: gërmim, mbushje, prerje, kanale, tunele, penda, galeri, si dhe gjithë
punët tjera të nevojshme që lidhen me to. Punimet tokësore janë të lidhura dhe të pa ndara po
thuaj se në çdo fazë, që nga planifikimi e deri në përfundimin e një projekti ndërtimor i cili mund
të jetë projekt rrugë, hekurudhe, objekte banimi etj. Pikënisja e punimeve tokësore ndodhë qysh
në fazën fillestare në një kantier ndërtimi, dmth., me pastrimin e gjurmës së rrugës, pastaj me
gërmime, mbushje, prerje, minim, ngarkim, transport etj. Punimet tokësore gjatë ndërtimit të
infrastrukturës rrugore kane një rendësi të veçanet, sepse përmes tyre arrihet që rrugës t’i epet
forma, qëndrueshmëria dhe funksionaliteti gjatë gjithë jetëgjatësisë së saj në shfrytëzim. Punimet
tokësore janë shumë të rënda në pikëpamje teknike dhe ekonomike, sepse përbëjnë pjesën
kryesore të punimeve në ndërtimin e veprave inxhinierike (rrugë, hekurudha, kanale, tunele,
galeri, penda etj.).Në këto punim hyjnë:Punimet përgatitore-punimet e pastrimit të terrenit nga
objektet të ndryshme, heqja e shtresës sipërfaqësore, largimi i ujërave etj., punët e gërmimit,
punët e mbushjes, punët e ngarkimit, punët e rrafshimit, punët e transportit, punët e ndërtimit, etj.
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Gërmimi-paraqet profilin tërthor artificial të punuar plotësisht në tokë (Konomi N. 2002). Pra,
gërmim do ta quajmë atë pjesë të rrugës e cila është nën sipërfaqen e tokës. Ai posedon gjatësinë
e plotë ,,Planumin’’ si dhe kanalet për largimin e ujërave nën sipërfaqen e terrenit. Gërmimi
mund të jetë me thellësi të vogla (disa metra), me thellësi mesatare deri 12 m, dhe me thellësi të
madhe mbi 12 m, ndërsa gjatësia është nga disa dhjetëra metra në disa kilometra. Pjerrësia e
shpateve të formuara në këtë rast varet nga lloji i terrenit psh., për dherat e thjeshta merren
pjerrtësinë 1:1 si në fig. 9. Gjatë ndërtimit të rrugëve (infrastrukturës rrugore), punimet tokësore
që lidhen me gërmimin janë mjaftë prezente, për faktin se këtë e imponon relievi
(konfiguracioni, topografia) nëpër të cilën kalon gjurma e rrugës. Kryerja e gërmimit përgjatë
gjurmës së rrugës varet në shkallë të madhe nga: relievi, ndërtimi gjeologjik, vetitë fizike dhe
mekanike të formacioneve shkëmbore dhe zhvillimi aktiv i proceseve dhe dukurive gjeologjike.
Gjatë punimeve tokësore në rrugë, e sidomos të gërmimit, relievi përcakton thellësin e gërmimit,
trashësinë e depozitimeve të kuaternarit në ujëndarës dhe shpate, shkallën e drenimit dhe
zhvillimit të proceseve dhe dukurive gjeologjike. Qëndrueshmëria e gërmimit varet në një farë
shkallë nga lartësia dhe pjerrësia e gërmimeve. Qëndrueshmëria gërmimit në shkëmbinjtë e fortë
dhe mesatarisht të fortë varet nga shkalla e tjetërsimit, çashmëria, vendosja hapësinore e
shtresave përkundrejt aksit të gërmimit, gjendja e sforcuar e shkëmbinjve sidomos në zonat e
rrudhosura malore.
Materiali i gërmuar ngarkohet dhe transportohet deri te mbushja apo deponia ose deponohet
përkohësisht përgjatë kanalit në atë distancë nga brezi i kanalit për të mos rrezikuar stabilitetin
e pjerrësive të kanalit (gërmimit). Punimet tokësore të gërmimit gjatë ndërtimit të rrugëve
realizohet në dy mënyra: mënyra e parë ka të bëjë me përdorimin e fuqisë së njërit dhe mënyra e
dytë me përdoret fuqia motorike e makinave.
Gjatë ndërtimit të infrastrukturës rrugore dallohen disa lloje të gërmimit siç janë: gërmimi i
shtresës vegjetale organike (humusit), gërmimi i kanaleve për vendosjen e tubacioneve dhe
drenazhimit, gërmimin e shkallëve, gërmimi i gropave për vendosjen e themeleve të veprave
inxhinierike në rrugë siç janë urat etj.
Të gjitha gërmimet me pajisje makinerike duhet të kryhen apo bëhen pas një incizimi gjeodezikë
(sipas një elaborati mbikëqyrës) në të cilin janë të projektuara dhe të përcaktuara pozicionet e të
gjitha pikave (kotave) dhe në të cilën janë definuar apo përcaktuar të gjitha pjerrësitë sipas
projektit, respektivisht sipas kërkesave të inxhinierit mbikëqyrës.
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Figura 9 Pjerrtësinë për dherat e thjeshta
(Tahiri E. 2019, adoptuar nga Kadiri Q.)
Mbushja-paraqet profil artificial të punuar plotësisht mbi sipërfaqen e terrenit (Konomi N,
2002). Ai posedon të gjithë planumin së bashku me planet anësore mbi sipërfaqen e terrenit.
Pjerrtësitë e faqeve (skarpateve) varen nga materiali i cili përdoret për mbushje (fig. 10.).Në
qoftë se kuota e sipërfaqes së tokës është nën kuotën e kalimit të rrugës atëherë thuhet se kemi të
bëjmë me një mbushje dhe në shpate kemi të bëjmë me gjysmë mbushje. Prerja tërthore e
mbushjes përbëhet nga këto elemente: sheshi kryesor, pjesa e sipërme e mbushjes, trupi i
mbushjes, pjerrësia e shpatit të mbushjes, baza e mbushjes, berma, kanali i ujit,

Figura 10 Pjerrtësitë e faqeve (skarpateve)
(Tahiri E. 2019, adoptuar nga Kadiri Q.)

Sipas normave të ndërtimit të rrugëve një projekt i veçantë bëhet në ato pjesë të rrugës kur
takohen rastet e mëposhtme:
-

Mbushja me lartësi mbi 12 m e përbërë nga zhavorr e argjila;
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-

Mbushja në këneta mbi 4 m ;

-

Mbushja kur ka karakter për largimin e ujërave;

-

Mbushja ku zona përmbytet nga ngritja e nivelit të ujit nëntokësor;

Prerja-profili i rrugës punohet pjesërisht në mbushje, pjesërisht në gërmim.
Kanali-ndërtohet për largimin e ujërave, pra ky shfaqet si objekt artificial i ndërtuar plotësisht
nëntokë, ose ekziston mundësia të kenë dalje, mbi sipërfaqe.
Transporti –përfshin zhvendosjen e materialit (dheut, shkëmbit etj.) në largësi të ndryshme dhe
realizohet kryesisht me anë të makinave (automjeteve) me aftësi transportuese të mëdha.
Materiali mund të transportohet brenda zonës së kantierit të ndërtimit apo edhe jashtë tij. Ky
material i transportuar stivohet (deponohet) përkohësisht apo e në mënyrë të përhershëm.
Në disa raste pjesa e larguar e shtresës organike (vegjetale) ruhet dhe përdoret në fazën
përfundimtare për rrafshim dhe veshjen e shtresave jo produktive. Në qoftë se kemi të bëjmë me
transport të lëndës shkëmbore, në këtë rast materiali shkëmbor stivohet në vendin e caktuar
brenda apo jashtë zonës (kufijve) të kantierit të ndërtimit. Por mund të dërgohet dhe të stivohet
në afërsi të makinerisë thërrmuese për tu thërrmuar në fraksione të ndryshëm për tu përdorur
pastaj sipas kërkesave të veprës inxhinierike.
Transporti në varësi nga mënyra e transportit të materialit (dhe apo shkëmb) mund të ndahet në:
-

Sisteme pa transport;

-

Me transport dhe stivim;

-

Me transport dhe

-

Të kombinuar;

Rrëzimi, ngarkimi dhe stivimi (deponimi) janë hallka të kompleksit teknologjik të zbatimit të
punimeve tokësore në sipërfaqe dhe duhet kryer në mënyrë të tillë që punimet të jenë efikase në
aspektin ekonomik dhe të reflektojnë shkallë të lartë të sigurisë në punë.
Këto punë janë të lidhura ngushtë ndërmjet tyre (vete) dhe kryhen sipas një radhe të caktuar.
Rëndësia e çdo procesi në veçanti ndryshon në varësi nga kushtet e truallit, ndër të cilat më
kryesore janë thellësia në të cilën kryhen gërmimi dhe trashësia e mbulesës.
Ndryshimet e lartpërmendura përcaktojnë mënyrat e përdorimit apo aplikimit të punimeve
tokësore dhe makinerisë punuese për rrëzim, ngarkim, transport, stivim etj.
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Në punimet tokësore gjatë ndërtimi të rrugëve hyjnë edhe punët që kanë të bëjnë me masat
mbrojtëse kundrejt rrëshqitjeve, shembjeve dhe rrëzimeve eventuale. Punimet tokësore që kryhen
me këtë rast kanë të bëjnë me:
-

Drenazhimi i ujërave sipërfaqësore;

-

Mbushja e çarjeve të mëdha të hapura me beton;

-

Çimentimi i çarjeve të shpatit;

-

Mbushja me beton e shtresave që tjetërsohen më shpejt në shpat;

-

Ngjitja e blloqeve të mëdha me shkëmbin me anë të ankerave;

-

Ndërtimi i mureve mbrojtëse dhe i kontraforteve etj.;

-

Injektimi;

2.3.1. Pajisjet dhe makineritë për kryerjen e punimeve tokësore
Në varësi të aplikimit dhe punës të cilën kërkohet për ta bërë apo kryer, pajisjet mund të
klasifikohen në disa kategori të ndryshme siç janë:
-

Pajisjet për përforcimin e tokës (truallit);

-

Pajisjet e transportit (kamionët);

-

Pajisjet për trajtimin e materialit (laboratori);

-

Pajisjet ndërtimore (materiali ndërtimor);

-

Pajisjet për hulumtime (laboratori);

Pajisjet (e thjeshta) për gërmim më të thjeshta janë:
-

Kazmat;

-

Lopatat;

-

Qyskijat; etj.

Për bartje:
-

Lesa;

-

Karroca e dorës;

-

Karrocat që tërhiqen me fuqinë e kafshëve;

Pajisjet moderne dhe me kapacitet të madh janë:
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-

Gërmuesi (Ekskavatorët);

-

Ngarkues;

-

Bolduzerë;

-

Kompaktor;

Buldozeret-janë makina me pajisje pune me formë plugu të varur ose të përforcuar, të montuar
në traktor me zinxhir ose me rrota.
Buldozeret përdoren:
-

Për nivelin e shtresave të punës etj.;

-

Për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve automobilistike;

-

Për transportimin e shkëmbit;

-

Për stivimin e shkëmbit, rregullimin e shesheve të lëvizjeve të automjeteve;

-

Për uljen e lartësive të shkallëve;

-

Si shtytës kur përdoren skrepere të fuqishem me rrota;

Këndi më i përshtatshëm i punës për buldozeret nuk duhet të tejkalojë në ngritje 25º dhe në
zbritje me ngarkesë 30º;
Prodhueshmëria teknike e buldozerit për punë të pandërprerë në orë llogaritet me anë të formulës
së dhënë nga (Komoni N. 2002) si në vijim:
𝑄𝑇 =

60 𝑉𝑘𝑝
;
𝑇𝑐 𝐾𝑠ℎ

ku:
V-vëllimi i dheut ose shkëmbit që i nënshtrohet transportimit nga thika e buldozerit [m3];
kp-koeficienti i prodhueshmërisë;
Tc-koha e zgjatjes së ciklit [minuta];
Ksh-koeficienti i shkrifërimit të shkëmbit apo dheut;
Kohëzgjatja e ciklit të punës:
Tc = t1+t2+t3+t4 [min]
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t1-koha e marrjes së shkëmbit [min];
t2-kohëzgjatja e lëvizjes së buldozerit me ngarkesë [min];
t3- kohëzgjatja e lëvizjes së buldozerit pa ngarkesë [min];
t4-koha në ndryshimin e shpejtësisë [t4=4-5 sec];

2.4. Mbushjet për trupin e rrugës, themelet, shtresat mbrojtëse prej materiali të
thyer, shtrati i rrugës, ndërtimet prej dherash të ngjeshur
Në këto punime do të përfshihet si më poshtë:
-

shpërndarja me makineri e materialit për mbushje;

-

shpërndarja me makineri dhe/ose me dorë e materialit për mbushje në gërmimet për
themele, kanalet e shërbimit, gërmimet për gropat e ndërtesave, kanalet për sistemimin e
lumenjve dhe bonifikimin e tokës, kanalet anësore dhe ato vertikalë të rrugëve për
drenazhimin e ujërave;

-

shpërndarja me makineri dhe/ose me dorë e shtresës mbrojtëse të agregatit të thyer në
pjesët e pasme të strukturave si dhe pjesët e kalimit nga gërmimet në një masiv shkëmbor
drejt zonave në mbushje të trupit të rrugës;

-

shpërndarja me makineri dhe/ose me dorë e materialit në shtratin e rrugës sipas
specifikimeve të projektit dhe/ose sipas udhëzimeve të Inxhinierit Mbikëqyrës, si dhe
këtyre kushteve teknike;

-

spërkatja me ujë, përzierja, rrafshimi, dhe ngjeshja e materialeve për formimin e trupit të
rrugës, materialit për mbushje themelesh, të shtresave mbrojtëse prej materiali të thyer, në
përputhje me mënyrën e dhënë dhe sipas cilësisë së përcaktuar në projekt dhe këto kushte
teknike;

-

shpërndarja me makineri e materialit, që do të përdoret për parangarkimin dhe
mbingarkimin e zonave të përcaktuara në projekt, në përputhje me këto kushte teknike;

-

ndërtimi i shtratit të rrugës në madhësinë dhe cilësinë e përcaktuar në projekt dhe në këto
kushte teknike;
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-

ndërtimi i konstruksioneve prej dherash të ngjeshur (të përzier) në zonat e përcaktuara në
projekt dhe në përputhje me këto kushte teknike, duke përfshirë transportin dhe vendosjen
në vepër të dherave kohezivë.

2.4.1. Materialet Kryesore
Materialet që mund të përdoren për mbushjen e trupit të rrugës, themeleve, ndërtimin e shtresave
mbrojtëse prej materiali të thyer dhe shtratin e rrugës përfshijnë lloje të përshtatshme dherash të
lehtë e të rëndë, shkëmbinj të fortë e të butë, hirat e termocentraleve dhe impianteve të ngrohjes
qendrore. Këto materiale nuk duhet të përmbajnë dhera me aftësi të vogël mbajtëse dhe
materialet tjera, të cilat mund të ndryshojnë cilësitë e tyre fizike dhe mekanike si rezultat i
proceseve të ndryshme biokimike.
Gjithashtu, mund të përdoren edhe materialet lidhës prej katrani dhe bitumi.

2.4.2. Përgatitja e sipërfaqes së bazamentit të Rrugës
Sipërfaqen e bazamentit të rrugës përfshin sa vijon:
-

në formacione shkëmbore: nivelimin e gungave të mbetura, mbushjen e shtresës niveluese
të përzierjes me material të gurtë me fraksion 32 mm deri në një thellësi jo më të madhe se
10 cm, dhe shtrimin, spërkatjen me ujë, rrafshimin e imët dhe ngjeshjen e shtresës
niveluese;

-

në formacione dherash: përmirësimin dhe/ose stabilizimin kimik të materialeve natyrore,
hirave dhe rrafshimin e imët të nën-shtresës

2.4.3. Shtresa Mbrojtëse prej Materiali të Thyer
Shtresa mbrojtëse e materialit të thyer, që përdoret si mbushje për pjesët e prapme të strukturave,
duhet të vendoset si vijon:
-

deri në thellësinë 2 m nën nivelin e sipërfaqes së shtratit të rrugës, pjerrësia e skarpatave të
trupit të rrugës duhet të jetë 1:4;

-

në gjysmën e sipërme të lartësisë së mbetur, pjerrësia e tyre duhet të jetë 1:3;
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-

në gjysmën e poshtme të lartësisë së mbetur, pjerrësia e tyre duhet të jetë 1:2;

-

në kuotën e themelit të një elementi mbështetës, fillimi i pjerrësisë së skarpatave duhet të
largohet nga themeli me jo më pak se një m.

2.4.4. Cilësia e Punimeve të Kryera

Aftësia mbajtëse, d.m.th. modulet e deformimit Ev1 and Ev2, duhet në parim të maten në kuotën
e formimit të shtresës së tabanit, por jo më poshtë se 0.5 m nga kuota e sipërfaqes së sipërme të
trupit të rrugës (Shala F. 2016).
Një shtresë prej materialesh shkëmbor është e vendosur në mënyrën e duhur nëse plotësohet
kushti i mëposhtëm:
n −1

Sn  a   Si
i =1

ku:
Sn = rritja e shkallës së deformimit të sipërfaqes së një shtrese, e krahasuar ndërmjet herës së
fundit dhe asaj së parafundit të kalimit të mjetit ngjeshës (rrula);
a = koeficient që varet nga kategoria e shkëmbinjve dhe që arrin vlerat 0.05–0.01 (e cila nxirret
me anën e testeve);
n = numri i kalimeve të mjetit ngjeshës;
s = rritja mesatare e uljes së një shtrese pas kalimit të mjetit ngjeshës.

2.4.5. Kontrolli i Cilësisë
Në fillim të punimeve duhet të verifikohen përmes testeve paraprake teknologjike (të cilat duhet
të kryhen në një vend të përshtatshëm për testim dhe në përputhje me udhëzimet e Inxhinierit
Mbikëqyrës të dhënat e mëposhtme:
-

përshtatshmëria për përdorim e materialeve;

-

sasia e materialit lidhës të shtruar

-

cilësitë e materialit natyror të përmirësuar;
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-

shkalla e ngjeshjes së një shtrese duke bërë të paktën 15 matje të dendësisë dhe
përmbajtjes së lagështisë së materialeve përmes analizave izotopike;

-

aftësia mbajtëse e një shtrese të vendosur;

-

cilësitë e përzierjes së stabilizuar, të përbërë prej materialesh natyrore të stabilizuara
kimikisht;

-

rrafshësia e sipërfaqes së një shtrese.

Lloji dhe numri minimal i testeve rutinë për ndërtimin e konstruksioneve prej dherash të ngjeshur
duhet të jetë si më poshtë:
- analizat izotopike të dendësisë çdo 100 m²
- matja e rrafshësisë çdo 20 m
- matja e pjerrësisë tërthore çdo 20 m

2.4.6. Skarpatat dhe Sipërfaqet e Gjelbra
Këto punime përfshijnë përgatitjen dhe mbrojtjen nga erosioni të sipërfaqeve të pjerrëta,
sipërfaqeve në gërmim apo mbushje si dhe sipërfaqet e gjelbra, me anë të:
-

veshjes me shtresë dheu dhe mbjelljes me bar;

-

sprucim mulkues bio (copëza druri);

-

punimeve prej thuprash;

-

mbjelljes së drurëve dhe shkurreve dekorative;

-

mbulimit me rrjetë;

-

veshjes me gurë;

-

sprucimit;

-

vendosjes së elementëve të parapërgatitur prej betoni (pllaka të holla prej betoni me rrjetë
të kryqëzuar, shtroje për mbjelljen e barit, panele për vendosjen e torfës si dhe elementë të
tjerë).

Në këto punime do të përfshihen gjithashtu:
-

kostot e të gjitha materialeve, duke përfshirë këtu edhe ngarkimin, transportin dhe
shkarkimin e tyre;

-

vendosja dhe mbjellja e barit dhe drurëve;

-

përgatitja bazë, përzgjedhja, vendosja dhe montimi i materialit.
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2.4.7. Materialet Kryesore
-

Shtresa bimore

-

Shtresat prej copëzash druri

-

Punimet prej thuprash

-

Drurët dhe shkurret

-

Farat për mbjelljen e barit

2.5. Punimet gjeodezike në projektimin dhe piketimin e Rrugëve
Elementet kryesore të rrugës janë:
I-Boshti i rrugës. Ai është vendi gjeometrik i pikave të mesit në sipërfaqen e caktuar për kalim
dhe nga ana gjeodezike ky vend quhet trase. Procesi i përcaktimit të boshtit në terren quhet
trasim. Traseja përbëhet nga segmente të drejta e që bashkohen ndërmjet tyre me pjesë rrethore.
Kur rruga kalon në ngjitje ose në zbritje, ndërtohen lakore vertikale.
II-Trupi i rrugës. Ai është kompleksi i veprave të nevojshme për të krijuar mbështetjen e
sipërfaqes së sipërme (mbi strukturën), e cila është në takim të drejtpërdrejtë me mjetet e
transportit (fig. 11).

Figura 11 Elementet e rrugës
(Tahiri E. 2019, adoptuar nga Sashenka A.)
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Trupi i rrugës ndërtohet i tillë që të sigurojë lëvizje të lehtë e të shpejtë të mjeteve. Trupi i rrugës
automobilistike përbëhet nga brezi i kalimit, i cili, sipas kategorisë së rrugës, ka gjerësi 3 m-8 m,
bankinat dhe kanalet anësore.
1-Brezi i kalimit është pjesa e përforcuar e rrugës mbi të cilën qarkullojnë mjetet e transportit.
Për largimin e ujërave nga mbulesa e rrugës, ajo ndërtohet me pjerrësi të dyanshme (1%-3%) në
pjesë të drejta, kurse në kthesa pjerrësia ndërtohet e njëanshme (mbilartësohet ana e jashtme deri
në 8%), me synimin për të mënjanuar forcën qendërikëse.
2-Bankinat shërbejnë për mbrojtjen e shtresës së rrugës, për kalimin këmbësorëve dhe si rezervë
për qëndrimin e mjeteve.
3-Kanalet anësore shërbejnë për largimin e ujërave të sipërfaqes së rrugës dhe të zonave që
shtrihen anës saj. Seksioni i kanaleve zgjidhet në varësi të kushteve topografike dhe
hidrometeorologjike të vendit.
III-Profili gjatësor i rrugës përbëhet nga segmente me pjerrësi të caktuar, që quhen nivele.
Pjerrësia e rrugës është tangjentja e këndit të pjerrësisë. Në fig. 12 del se: tgv =

h
S

Figura 12 Pjerrësia e rrugës
(Tahiri E. 2019, adoptuar nga Sashenka A.)

Në praktikë pjerrësia shprehet në përqindje, që përfaqëson ngjitjen ose zbritjen e boshtit të rrugës
në largësi horizontale prej 100 m. Pjerrësia shprehet me formulën: i =

h
100%
S

ku:
h-disniveli midis dy pikave;
S-largësia ndërmjet këtyre dy pikave.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Për projektimin e rrugëve duhet të bëhen studime si dhe analiza të shumta të projektit ideor që
mendojmë ta implementojmë në projektin kryesor si dhe studimi dhe analizimi i terrenit ku
mendojmë të ndërtojmë rrugën. Projektin ideor që ne e kemi punuar është një rrugë lidhëse e
lagjes Panorama Residence në Ferizaj që me kërkesën e banorëve të interesuar për vendosjen e
tyre në këtë lagje është paraparë që të punohet dhe kjo rrugë për shtimin e shtëpive rreth rrugës.
Në këtë rrugë korsia e rrugës është me trotuar dhe parkingje rreth rrugës. Parkingjet janë të
parapara që të mos ketë probleme për nga ana e vizitorëve që vizitojnë lagjen, po ashtu
parkingjet janë para oborreve të shtëpive dhe mund të shfrytëzohen nga banoret e lagjes. Për
fillimin e ndërtimit të kësaj rrugë së pari duhet të bëhet shënimi i trasesë, piketimi i saj dhe më
pas të fillohet me rrethimin e punishtes për shkaqe sigurie. Duhet të vendosen tabelat e
nevojshme në punishte si dhe më pas të fillohet me punimin e trasesë rrugore. Cilësia e punëve
duhet të jete në nivelin më të lartë të mundshëm si nga aspekti i sigurisë me vendosjen e tabelave
që tregojnë rreziqet në punishte, po ashtu edhe nga aspekti i punimeve që do të bëhen duke
larguar dherat e dobëta si dhe të jenë të definuara mirë edhe punët e ujërave nëntokësore si dhe
duhet pasur kujdes në zgjedhjen e materialeve që do të përdoren në trase.
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4. METODOLOGJIA
Për punimin e kësaj teme të diplomës jam shërbyer me metodën e analizës kërkimore, me
metodën e vrojtimit duke përcjellë nga afër punimet në terren si dhe kam përdorur mjete
softwerike për projektimin e rrugës. Në fillim të temës, në pjesës e parë kam shprehur historikun,
abstraktin, gjithmonë duke u bazuar në literaturën e marrë nga literatura të ndryshme, literatura
këto të cekura tek referencat. Në pjesën e dytë kam folur për të dhënat e projektimit të rrugës,
trupit të rrugës, elementet e rrugës, skarpatet etj. Në pjesën e tretë e kemi trajtuar aksin 7 të
Lagjes Panorama Residence në Ferizaj duke i përdorur programet softwerike si Autocad-in, për
punimin e projektit ideor të këtij ku i kam paraqitur edhe disa foto me poshtë si: ortofon ku
gjendet lagja me aksin 7, situacionin e rrugës, profilin gjatësor, profilet tërthore, profilin
karakteristik të rrugës si dhe një detal të rrugës.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
Gjatë punës me Autocad civil 3D kemi punuar situacionin e rrugës me numër 7 të lagjes
Panorama Residence në Ferizaj, si dhe janë të punuara profili gjatësor, profilet tërthore, profili
karakteristik, detali rrugës si dhe paramasa e rrugës.

Figura 13 Ortofotoja e komplet rrugëve me rrugën me numër 7
(Tahiri E. 2019)
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Figura 14 Pikat gjeodezike të rrugës në aksin 7 të Lagjes Panorama Residence në Ferizaj
(Tahiri E. 2019)
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Figura 15 Paraqitja e situaconit të punuar në aksi 7 të Lagjes Panorama Residence në Ferizaj
(Tahiri E. 2019)
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Figura 16 Paraqitja e profilit gjatësor të aksit 7 të Lagjes Panorama Residence në Ferizaj
(Tahiri E. 2019)

Profili gjatësor është i punuar me AutoCad civil 3D, niveleta e rrugës e ka disnivelin 40 m ku ky
teren konsiderohet si teren kodrinor, këtu kemi paraqitur profilet, stacionazhën, kuotën e terrenit
ekzistues, kuotën e nivelit të mesit si dhe pjerrtësitë gjatësore.
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Figura 17 Profilet tërthore të aksit 7 të Lagjes Panorama Residence në Ferizaj
(Tahiri E. 2019)
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Figure 18 Profilet tërthore të aksit 7 të Lagjes Panorama Residence në Ferizaj
(Tahiri E. 2019)

Figure 19 Profili karakteristik i rrugës
(Tahiri E. 2019)
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Figura 20 Detal i rrugës
(Tahiri E. 2019)

Tabela 1 Paramasa për rrugën me numër 7 në lagjen " PANORAMA RESIDENCE"
Paramasa për rrugën me numër 7 në lagjen:
" PANORAMA RESIDENCE"

Nr. Rendor

L= 902.46m
Çmimi
Lloji i punës

Njësia

Sasia

njësi

Çmimi total (Euro)

(Euro)
1.0 PUNËT PARAPRAKE
Shënimi i trasesë para

1.1

fillimit të punimeve dhe

m'

902.46

-

gjatë ekzekutimit
1.0 PUNËT PARAPRAKE

Gjithsej:

-

38

2.0 PUNIMET E DHEUT
Gërmimi i dheut të
kategorisë së III-të , IV-të
dhe V-të me ngarkim dhe
bartje deri në deponi me
2.1

largësi rreth 5000m

m³

22,500.00

-

m²

13,175.91

-

m³

10,065.00

-

(vendi i hudhjes së dheut
duhet të jetë në
përgjegjësinë e
kompanisë ndërtuese).
Rrafshimi i nënbazës me
2.2

ngjeshje 25N/mm²
Furnizimi, transporti dhe
punimi i materialit
mbushjes për stabilizim
me material guror
jokoherent me
CBR>20%, shtrirje në

2.3

shtresa dhe ngjeshje me
madhësi maksimale të
gurit 200mm (Moduli I
ngjeshmërisë në fund të
materialit mbushës të jetë
Mv>50Mn/m2).

2.0 PUNIMET E DHEUT

-

3.0 MBISTRUKTURA
Furnizimi, bartja, shtrirja
dhe ngjeshja e tamponit
3.1

(75MN/m²) prej gurit të

m³

3,293.97

-

thyer gëlqeror 0-63mm
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me trashësi t=25cm

Furnizimi, bartja, shtrirja
dhe ngjeshja e tamponit
3.2

(90MN/m²) prej gurit të

m³

631.40

-

m³

360.80

-

m'

1,804.00

-

m'

1,804.00

-

m'

705.00

-

m²

2,255.00

-

thyer gëlqeror 0-32mm
me trashësi t=10cm
Furnizimi, bartja, shtrirja
dhe ngjeshja e rërës së
3.3

imët si shtresë rrafshuese
nën kocka betoni me
t=5cm
Furnizimi, bartja dhe
vendosja e skajorëve

3.4

18/24 MB40 M100 në
shtresë betoni MB20
Furnizimi, bartja dhe
vendosja e skajorëve

3.5

15/15 MB40 M100 në
shtresë betoni MB20
Furnizimi, bartja dhe
vendosja e kanaletave nga

3.6

betoni me d=50cm, MB40
M100 I vendosur në
shtresë betoni MB20
Furnizimi, transporti dhe
punimi i kockave nga

3.7

betoni me t=8cm, me
MB40 për parkingje sipas
projektit .
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Furnizimi, transporti dhe
punimi i kockave nga
3.8

betoni me t=8cm, me

m²

1,353.00

-

MB40 për trotuare sipas
projektit .
Furnizimi dhe punimi i
shtresës së bitoagregatit
3.9

0-22CS mm me trashësi

m²

5,412.00

-

t=8,0cm
Furnizimi dhe punimi i
asfaltbetonit nga materiali
3.10

i njëtrajtshëm 0-11S mm,

m²

5,412.00

-

me trashësi t=4,0cm
GJITHËSEJ PUNËT E MBISTRUKTURËS

-
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6. KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET
Projekti i kësaj teme të diplomës në përmbajtje paraqet projektin ideor të rrugës me gjatësi 902m
në lagjen Panorama Residence , rrugë kjo që parashihet të shërbejë për banorët e lagjes kryesisht
për banorët që duan të vendosen përgjatë kësaj rruge . Disniveli i kësaj rruge është 40 m ku rruga
në një pjesë ka pjerrtësi deri në 9% dhe pasi që rruga kalon disnivelin 40 m atëherë ky teren
konsiderohet si teren kodrinor. Zgjedhja e drejtimit të rrugës është bërë duke marrë parasysh
perspektiven e zhvillimit ekonomik. Rruga ka dy korsi me gjerësi të mjaftueshme si dhe posedon
trotuarin si dhe parkingjet rreth shtëpive që mendohet të ndërtohen përgjatë kësaj rruge. Për të
bëre projektin ideor të kësaj rruge jam shërbyer me programin AUTO CAD CIVIL 3D 2018 ku
edhe më ka ndihmuar ne avancimin tim edhe mëtutjeshëm në përdorimin e këtij programi si dhe
më gjerë për projektimin e rrugëve. Para fillimit të projektimit të rrugës duhet analizuar tereni
sepse konfigurimi i trenit është një nga shkaktarët kryesor i cili ndikon në shpenzimet e ndërtimit
dhe mirëmbajtjes së rrugës. Anët pozitive të kësaj rruge janë përfitimet në aspektin material,
kohor si dhe në zhvillimin e infrastrukturës rrugore për arsye sepse kjo rrugë parashihet dhe
planifikohet të ndërtohet sipas normave teknike që parashihen me ligj. Pas projektimit të rrugës
ekipet qe do të punojnë në teren duhet të jenë të pajisur me aparaturat më adekuatet për teren, si
dhe gjatë fazës së punimeve të regjistrohen pikat si dhe të bëhet incizimi i të gjitha punimeve në
teren.
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